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ABSTRAKT

Shkenca e menaxhimit dhe organizimit të punës kanë rëndësi të madhe për
zhvillimin e një shoqërie bashkëkohore. Në vendin tonë kjo shkencë nuk është
studiuar në masë të duhur, prandaj edhe literatura nga kjo lëmi është e mangët.
Nga studimi i menaxhimit të ndërtimit në Kosovë mund të themi se kjo
veprimtari tek ne duhet të zhvillohet shumë më tepër në të ardhmën. Në
praktikë, njohuritë e kësaj teorie aplikohen në mënyrë të pasistemuar dhe me
qasje intuitive. Pra, mungojnë së pari vetëdija se gjërat që bëhen janë pjesë e
organizimit të punës, po ashtu mungon lidhshmëria brenda proceseve
menaxhuese e cila do te identifikonte trended dhe aktualitetet ne menyre qe
pastaj te shtyhet proceset positive perpara. Duke u nisur nga ky fakt në këtë
punim diplome do të trajtohet pikërisht ky problem. Si bazë për punimin e temës
janë marrë përvoja në ndërtim si dhe vizitat në punishte të ndryshme, kurse si
rast studimor kam marrur menaxhimin dhe ndërtimin e një salle sportive.

Fjalë kyçe: Planifikimi, menaxhimi, koha si faktor themelor dhe vendimtar.

I

ABSTRACT

The science of management and work organising are of great importance for the
development of a modern society. In our country this science has not been
properly studied, so the literature in this field is also deficient. About the study
of construction management in Kosovo we can say that this activity in our country should develop much more in the future. In practice, the knowledge of this
theory is applied systematically, but with an intuitive approach. So, firstly, there
is a lack of awareness that things being done are part of the work organising, as
well as a lack of relevance within management processes that would identify
trends and actualities in order to push positive processes forward. Experiences in
construction and visits in various workshops were the basis of this thesis, and as
a case study I have taken the management and construction of a sports hall.

Keywords: Planning, management, time as a fundamental and deciding factor.

II

FALENDERIM

Më pëlqen pafund që në Punimin e Diplomës është lënë një faqe e veçantë ku duhet dedikuar
disa fjalë, faqe kjo pa të cilën ky punim nuk do ta kishte rëndësinë e njëjtë. Të falenderojë…
Në radhë të parë falenderimet ja dedikojë familjes sime, në veçanti dy prindërve të mi, që
sinqerisht pa mbështetjen e tyre nuk do të isha fare në këtë rrugë, e jo më të arrija gjerë këtu ku
sot jam.
Një falënderim i veçantë shkon për të gjithë stafin e Fakultetit të UBT-së, të departamentit
Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari dhe Infrastrukturë), sidomos për profesorin dhe mentorin
tim, prof. Muhamet Ahmeti, që me këshillat dhe me punën e palodhshme më kanë ndihmuar jo
vetëm në realizimin e këtij punimi por edhe gjatë viteve akademike, prandaj ndihem shumë i
nderuar dhe i respektuar që kam pas rast të bashkëpunojë dhe të kem përkrahë profesor si ju.
Një tjetër falënderim jo më pak i rëndësishëm shkon për miqtë e mi, kolegët, ku çdo shkëmbim
përvojash, konsultim, kritikë dhe sygjerim ishte shumë i dobishëm dhe i vlefshëm për mua.
Faleminderit siqerishtë, pa të gjithë ju ky rrugëtim do të ishte shumë i vështirë.

Ju faleminderit!

III

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE..................................................................................................6
LISTA E TABELAVE..................................................................................................6
FJALORI I TERMAVE................................................................................................6
1

HYRJE.......................................................................................................... .7

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS ……………….......................................8
2.1 Parimet themelore të menaxhimit dhe kuptimi i tij..................................................8
2.1.1
Shkathtësitë e nevojshme për menaxhim.......................................................... 8
2.2 Funksionet dhe dimesionet e veprimit te menaxhimit..............................................9

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT ................................................................. 10
3.1 Projekti i organizimit të punishtës............................................................................10
3.1.1 Skema e rregullimit të punishtës........................................................................11
3.2 Mbrojtja dhe siguria në punë....................................................................................14
3.3 Punët përgatitore.......................................................................................................14
3.3.1 Objektet e përkohshme......................................................................................15
3.3.2 Rruget e përkohshme.........................................................................................15
3.3.3 Instalimet e përkohshme....................................................................................16
3.3.4 Mënyra e vendosjes dhe ushqimit për punëtorët...............................................16
3.3.5 Depot në punishte..............................................................................................17
3.4 Llogaritja e kosotos së ndërtimit .............................................................................18
3.4.1 Metoda sipas njësive funksionale.....................................................................18
3.4.2
Metoda ABC ose metoda e pozicionave dominuese........................................18
3.4.3
Metoda me sipërfaqe dhe vëllim të objektit.....................................................19
3.4.4
Metoda e çmimeve njësi...................................................................................19
3.5 Planifikimi operativ.................................................................................................20
3.5.1 Metoda rrjetore – plani dinamik i ndërtimit.....................................................21
3.5.2
Metoda e Gantogramit - plani dinamik i ndërtimit...........................................23
3.5.3
Metoda e Histogramit – plani dinamik i fuqisë punëtore.................................25
3.6 Përvetësimi i mekanizmit dhe fuqisë punëtore........................................................26
3.6.1 Mekanizimi i ndërtimit.....................................................................................26
3.6.2
Efekti i makinerive...........................................................................................26
3.7 Proceset e punës – teknologjia e ndërtimit..............................................................32
3.7.1 Llojet e teknologjive të ndërtimit.....................................................................32
3.7.2 Punët e gërmimit..............................................................................................33
IV

3.7.3
3.7.4
3.7.5
3.7.6

Procesi i kallëpimit...........................................................................................36
Punët e betonimit..............................................................................................38
Elementet e parapërgatitura..............................................................................40
Procesi i muratimit...........................................................................................42

4

METODOLGJIA....................................................................................... 44

5

PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE..........................45
5.1

6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME........................................... .50
6.1
6.2

7

Prezentimi i rezultateve në mënyrë tabelare............................................................ 46

Konkluzione............................................................................................................50
Rekomandime.........................................................................................................51

REFERENCAT .........................................................................................52

V

LISTA E FIGURAVE
•
•
•
•
•

Figura 1: Organizimi i punishtës….............………........………....…….....13
Figura 2: Procesi i gërmimit………………..………….....………………..34
Figura 3: Procesi i kallëpimit……………………………....………...……36
Figura 4: Procesi i betonimit……………………………….....…..……….38
Figura 5: Procesi i muratimit…………………………..……….....……….42

LISTA E TABELAVE
•
•
•
•
•

Tabela 1: Dhjetë rolet e menaxherit…....….......……………...……...……..8
Tabela 2: Shenimi i aktivitetit të punës………......…………...……...……22
Tabela 3: Metoda e Gantogramit....………........…........……...……...……24
Tabela 4: Metoda e Histogramit..............………………..........……...……25
Tabela 5: Aktivitetet e punëve ndërtimore…....………….….......…...……48

FJALORI I TERMAVE
UBT- Universiteti për Biznes dhe Teknologji;
Construction - Ndertim, konstruksion, ndërtesë, gjithcka që ka të bëjë rreth ndërtimit të një
godine të caktuar.
Awareness - Njohuri në një fushë të caktuar, në këtë rast në fushen e ndërtimit.
Waffle - Pllakë e petëzuar,përbërës strukturorë ku në pjesën e sipërme të saj është e thjeshtë
kurse në pjesën e poshtëme përmban sistemin rrjetë.
Slabs – Pllakë

6

1.

HYRJE

Ndërtimtaria është veprimtari specifike ekonomike që merret me ngritjen dhe rikonstruktimin
e objekteve ndërtimore. Si veprimtari, ajo realizon produktin e caktuar objektin ndërtimor –
arkitektonik. Ndërtimi si veprimtari ekonomike, shfrytezon infromatat, financat, fuqinë
punëtore, mekanizmin dhe materialet e ndërtimit, dhe realizon objektin përmes teknologjive te
caktuara ndërtimore, me rregulla dhe lidhshmëri tekniko-ekonomike, në një hapësirë të
mjedisit. Ndërtimi kryhet nën, në ose mbi tokë dhe në ambient të hapur, kështu qe iu nënshtrohet
kushteve atmosferike dhe klimatike të cilët faktorë duhet të mirren parasyshë në aspektin kohor
të realizimit (ekzekutimit) të projektit. Pra, kemi ndërtim sezonal dhe ndërtim me ndërprerje te
paplanifikuar të punës.
Historikisht ndërtimtaria është zhvilluar si mjeshtri – zeje, e cila me kohë është shëndrruar në
veprimtari moderne pjesërisht të industrializuar, ku puna manual ende merr pjesë në masë të
konsiderueshme. Planifikimi i organizimit të punishtës në veçanti, ka qenë aspekti më i
neglizhuar në industrinë e ndërtimit. Është e rëndësishme për ta kuptuar se organizimi i
punishtes do të jetë kusht që stafi i saj do të qëndrojë aty gjatë tërë periudhës së ndërtimit.
Kështu, planifikimi paraprak është i domosdoshëm.
Në këtë temë si rast studimor kam marrur nje palester sportive, ku kam filluar menaxhimin dhe
organizmin e ndertimit te saj prej pershkrimit teknik, materialet te cilat do te perdoren ne
ndertimin e saj, elaborimin e paramases, organizimin e mekanizimit dhe fuqisë punëtore, pastaj
planifikim operativ, organizmin e punishtës, dhe në fund situacionin e ngushtë të kësaj palestre
sportive.
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2.

SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Parimet themelore të menaxhimit dhe kuptimi i tij

Menaxhimi është arritje e qëllimeve organizative në mënyrë të efektshme përmes planifikimit,
organizmit, udhëheqjes dhe kontrollit të resurseve organizative. Një definicion tjetër e
përshkruan menaxhimin si process të konvertimit të infromatave në aksion. Druckeri, një nga
teoricienët e njohur të menaxhimit, thotë se menaxhimi është funksion që përfshinë kryerjen e
punëve përmes njerëzve të tjerë. Kurse ne mendojmë qe menaxhimi është akivitet shoqëror
brenda oraganizatës, me anën e të cilit realizohet tërësia e proceseve vendim-marrëse, të
dedikuara për arritjen e qëllimeve. Pra, menaxheri në një punishte nuk kryen ndërtimin, por u
jep urdhëra punëtorëve si ta kryejnë punën. Ky proces i pëgatitjes dhe i marrjes së vendimeve,
të cilat i paraprijnë aksionit, është proces i menaxhimit.

2.1.1

Shkathtësitë e nevojshme për menaxhim

Menaxhimi është veprim multidisiplinar, në të cilin gërshetohen njohuritë organizative,
ekonomike, juridike dhe psikologjike (humane), së bashku me njohuritë profesionale që i
takojnë lëmisë së caktuar, në rastin tonë lëmisë së ndërtimit. Pra, menaxhimi është veprim
universal që është prezent në ç’do lëmi. Rolet e menaxherit të mirë janë të shumta, dhe detyra
e tij është e rëndë, ai harmonizon interest e të punësuarve me interesat e organizatës që drejton.
Ai duhet të mendojë për terësinë e ndërmarrjes dhe për këtë arsye duhet të dijë për secalin
funksion të cilin e mbikëqyrë.
Poashtu, ai duhet të këtë edhe aftësi tjera ndërpersonale për t’i zgjidhur konfiktet dhe për t’i
nxitur (motivuar) punëtorët të punojnë me vullnet të mirë, kështu në këtë mënyrë të këtë sukses
organizata apo firma që ai udhëheqë.
Në vijim po paraqesim një tabelë, ku shihet në menyrë figurative disa nga rolet e menaxherit.

Ndërpërsonale

Informativ

Vendimprurës

Figurativ
Lider
Ndërlidhës
Mbikëqyrës
Shpërndarës
Zëdhënës
Ndërmarrës
Pajtues i konflikteve
Shpërndarës resursesh
Negociator

Tabela 1. Dhjetë rolet e menaxherit.
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2.2 Funksionet dhe dimesionet e veprimit te menaxhimit
Menaxhimi është një veprim i përberë dhe i përmbledhur në një tërësi të cilen e quajmë sistem.
Ky system ose kjo tërësi e aktiviteve të organizatës funksionon nëpërmjet katër funksioneve
themelore të menaxhimit, të cilat janë mekanizma për ta mbajtur në jetë organizatën [1]. Këto
funksione janë: Planifikimi, Organizimi, Udhëheqja dhe Kontrolli. Dy funksionet e para kanë
karakter përgatitor, kurse dy të fundit karakter ekzekutiv. Menaxheri i mirë gjatë punës së vet
pandërprerë kryen këto katër funksione duke i gërshetuar mes veti.
është funksioni i pare me të cilin përcaktohen qëllimet, aktivitetet që duhet të
ndërmirren, kapacitetet, dhe koha kur duhet të realizohen ato aktivitete, çfarë resurse duhet
përdorur dhe kur duhet t’I angazhojmë. Planifikimi është veprim abstrakt që në shumicën e
rasteve finalizohet në letër ose në document. Ai i paraprinë realizimit të punëve, duke i
përcaktuar më heret orientimet, strategjitë, raportet e angazhimet.
përcakton rolin dhe mënyrën e angazhimit të resurseve njerëzore, materiale,
financiare dhe informative, ashtu që të arrihen planet e definuara me parë. Në thelb të
organizimit qëndron definimi i struktures organizative. Kjo rezulton me definimin e detyrave,
obligimeve, përgjegjësive brenda organizatës dhe me caktimin e formave të realizimit të
punëve. Për shembull, kur organizojmë punën për realizimin e një ndërtimi, atëherë definojmë
përgjegjësitë e bartësve të punëve, siç janë: Inxhinierët, teknikët dhe kryepunëtorët, si dhe
definojmë rrjedhat e lëvizjes së resurseve tjera organizative.
është e lidhur ngushtë me karakterin e menaxhuesit, i cili i jep frymën
positive organizatës duke qenë bartës i vendimeve, inicues i aktiviteteve dhe vizionar i
zhvillimit. Po ashtu udhëheqësi është funksioni për të ekzekutuar atë që është përcaktuar me
planifikim dhe është strukturuar me organizim.
tregon në çfarë gjendje është puna dhe na jep informatën e nevojshme për marrjen e
vendimeve korrektuese. Në këtë mënyrë mbyllet cikli dhe fillohet prej fillimit, duke i korrigjuar
planet, me qëllim që ato t’u përshtatën qëllimeve dhe strategjive të organizatës dhe projektit.
Kontrolli kryhet me vrojtim, me teknika statistikore, me shqyrtime laboratorike, përmes
sistemit informativ kompjuterik.
Menaxhimi vepron në dy dimesione themelore strukturale: vertikal – hierarkik dhe horizontal
– lateral. Dimensioni vertikal tregohet me hierarkinë e organizatës, qe pasqyrohet në strukturën
e saj organizative [3]. Secila organizatë apo firmë, në rastin tonë firmë ndërtimore ka tri nivele
themelore të hierarkisë: nivelin bazik – operacional, të mesëm – taktik dhe nivelin kulmor –
strategjik. Kurse, niveli hornizontal është niveli i koordinimit të departamenteve të organizatës,
si: ato të prodhimit/shërbimeve, marketingut, kontabilitetit, të përsonelit, etj.
Kurse sa i përket shkencës së menaxhimit dhe organizimit gjatë historisë, themi se ajo fillon
me punimet e para sistematike dhe hulumtuese në lëminë e drejtimit të prodhimtarisë
industriale. Organizimi i punës si shkencë paraqitet në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek.
XX. Në fillet e studimit të organizimit paraqitet një rrymë e cila më tepër i jep rëndësi
organizimit formal, e më pak marëdhënieve ndërnjerëzore në organizatë. Kjo është e
ashtuquajtura “Përspektiva klasike e menaxhimit”. Kontributi i kësaj rryme ishte fillimi formal
i studimit të menaxhimit. [2]
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT (Menaxhimi dhe organizimi i ndërtimit)

Menaxhimi i projekteve është mjeshtri në vete, ajo kërkon njohuri për menaxhimin modern, si
dhe njohuri për procesin e projektimit dhe ndërtimit. Projektet e ndërtimit kanë një sërë
objektivash gjatë një periudhe kohore të kufizuar. Menaxhimi i projektit poashtu kërkon aftësi
për udhëheqje dhe koordinim të burimeve njerëzore dhe materialeve gjatë gjithë periudhës së
një projekti duke përdorur teknika moderne të menaxhimit për të arritur objektivat e
paracaktuara për qëllimin, koston, kohën dhe cilësinë e projektit [5].
Tek deklarimi i problemit në menaxhimin dhe organizimin e ndërtimit do t’i trajtojmë disa nga
pikat kyqe që luajnë rol të madh në mbarëvajtjen e rregullt gjatë para, gjat dhe pas procesit të
ndërtimit të një godine.

3.1 Projekti i organizimit të punishtës

Projekti i organizimit të punishtës (kantierit) është një projekt me të cilin janë projektuar
objektet e përkohshme dhe mënyra e montimit dhe demontimit të tyre.
Në projektin e organizimit të punishtës duhet të definohën të gjitha kushtët e ndërtimit,
materialet - deponimi i tyre në vënde të përshtatshme, objektët e përkohshme, rrugët e
përkohshme, instalimet e përkohshme etj .
Të gjitha këto bëhën në mënyrë që ndërtimi të shkojë pandërprerë dhe pa pengesa në kushte sa
më të volitshme dhe në përputhje me projektin e organizimit të procesit teknologjik të ndërtimit.
Shënimet për objektin përpunohen në bazë të dokumentacionit të projektit e ato janë:
•
•
•
•

Vizatimet teknike,
Përpjesa e punëve,
Përshkrimi teknik,
Kushtet teknike për kryerjen e punëve dhe dokumentacionit.

Shënimet e duhura për projektin e organizimit të punishtes janë:
•
•
•
•
•

Emri dhe funksioni i objektit,
Zgjidhja funksionale e objektit,
Lokacioni në të cilin ndërtohet objekti,
Kushtet klimatike dhe meteorologjike,
Të dhënat për konstruksionin e objektit,
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•
•
•
•
•
•

Të dhënat për instalime,
Të dhënat për paisje,
Të dhënat për punën e kryer të objektit,
Të dhënat për zgjedhjen teknike speciale,
Rregullat teknike në bazë të të cilave kryhen disa lloje të punëve,
Standardet e materialeve për kryerjen e punëve.

Të gjitha këto shënime janë të rëndësishme për projektin dhe organizimin e mbarë të punishtës.

Projekti i organizimit të punishtës (kantierit) ka këto pjesë:
•
•
•

Dimensionimi i objekteve të përkohshme në bazë të normave dhe standardeve të
definuara,
Paramasa dhe parallogaria e projektit të ndërtimit, montimit dhe demontimit të
objekteve të përkohshme,
Skema e rregullimit të punishtës.

3.1.1 Skema e rregullimit të punishtës
Skema e rregullimit të punishtës (kantierit) përfshinë të gjitha elementet e organizuara për
mbarëvajtje të duhur gjatë realizimit të punëve. Paraqet vizatimin e kantierit ashtu si do të dukët
gjatë ekzekutimit të punëve.
Baza për punimin e skemës organizative të punishtës është plani i situacionit të punishtës në
pëpjesën e përshtatëshme.
Plani i situacionit duhet të përmbajë:
•
•
•
•
•
•

Kufijtë e punishtës me parcelat fqinjë,
Kuotat kryesore të terenit,
Kuotat e lartësisë së terenit,
Objektet egzistuese,
Rrugët egzistuese,rrugicat etj,
Objektet e vizatuara që do të ndërtohen dhe drejtimi i shënuar i veriut.
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Skema organizative duhet të tregojë:

•
•
•
•
•
•
•
•

Rënditjen e objekteve të përkohëshme në punishtë,
Plani i përkohëshem për vendosjen e shenjave të komunikacionit për lëvizjen e
automjeteve dhe mekanizmit lëvizës,
Ndarjet kryesore dhe instalimet kyqe,
Rënditjen e vinqave në largësi të caktuara,
Rënditjen e mekanizmit tjetër fiks (fabrika e betonit, seperacioni, sharrat cirkuluese
etj),
Rënditjen e repartëve prodhuese,
Depot e materialit,
Rrethoja e punishtës në hyrje dhe dalje dhe të gjitha tjerat në të cilat në projektin e
organizimit të punishtës janë paraparë.

Skema e organizimit të punishtës duhet të tregoj kjartë se si është organizuar transporti i
brendëshem i materialit. Të gjitha vendet e punës në të cilat bëhen punët ndimëse (lakimi i
armaturës, përgaditja e betonit, pastrami i mikserave) etj.
Nëse kryesi i punëve ndërton objekte të vëllimit më të madhë, duhet që për çdo fazë kryesore
të punëve të bëjë organizimin e skemës së punishtës.
Secila nga shkemat duhet të sqaroi si është bërë projekti i organizimit për faza të caktuara të
punës.
Kjo praktikishtë d.m.th që organizimi në të gjitha fazatë e ndërtimit nuk është i njejtë.
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Në vazhdim po paraqes organizimin e punishtës në mënyrë të skicuar.

Figura 1 – Organizimi i punishtës në mënyrë të skicuar.
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3.2

Mbrojtja dhe siguria në punë

Mbrojtja dhe siguria dhe në punë parasheh projektimin e të gjitha masave të cilat duhët të
ndërmerren gjatë ndërtimit për të siguruar shëndetin e njerëzve dhe për t’i mbrojtur ata gjatë
ekzekutimit të punëve në punishtë. Për sigurinë dhe shendetin në punë duhet të angazhojmë një
profesionist të kësaj fushe i cili ekskluzivisht është përgjegjes për sigurinë dhe shendetin e
njerëzve në punishtë. Ai duhet t’i evidentojë pozicionet e rrezikshme në punishtë dhe të njejtat
ti përshkruaj me masa mbrojtëse. Në vazhdim po paraqes disa nga hapat që përsoni përgjegjës
për siguri në punë duhet ti këtë parasyshë gjatë ekzekutimit të punëve në një punishtë:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.3

Sigurimin e kufijve të punishtës nga rrethina,
Sigurimin që çdo person brenda punishtës duhet të mbajë paisjet përsonale mbrojtëse
(helmeta, këpucë pune), kurse punëtoret tjerë dorëza pune, syze pune, etj, varësisht nga
pozicionet të cilat janë duke i punuar.
Punimin dhe rregullimin e hapësirës për deponimin e materialeve të rrezikshme,
Mënyrën e transportit, ngarkimit, shkarkimit dhe të deponimit të llojeve të ndryshme
të materialeve dhe gjërave tjera me peshë të rëndë,
Mënyren e shënjimit dhe sigurimin e vendeve të rrezikshme në punishtë,
Mënyrën e punimeve në vendet ku paraqiten gazrat e dëmshme, pluhuri, avulli, apo ku
mund të shkaktohet zjarri,
Rregullimin e duhur të instalimeve të rrymes,
Përcaktimin e llojit dhe mënyrës së montimit të skelerive ndërtimore,
Mënyrat e mbrojtjes nga rreziku prej lartësisë apo në thellësi,
Identifikim e vendeve të punës në të cilat ekziston rreziku permanent për jetën e
punëtorëve,
Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e nyjeve sanitare në punishtë,
Organizimin e ndihmës së shpejtë në punishtë,
Masat tjera të mbrojtjës në punë varësisht çka punohet.

Punët përgatitore

Punët përgatitore hyjnë në projektin e organizimit të punishtes. Punishtja është lokacion i
rrethuar në të cilin vendosen objektet, instalimet, depotë, rruget e përkohshme që mundësojnë
vijimin e ndërtimit.
Nëse realizohen punët përgatitore, atëherë edhe punëtorët do të kenë punën më të lehtë.
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Në punët përgatitore hyjnë:
•
•
•
•

Depotë,
Rrugët,
Makinat statike për prodhimin ose përgatitjen e materialit,
Makinat për transport, instalimet, etj.

Punët pergatitore kanë karakter të përkohshëm, sepse pas ekzekutimit të objektit, kantieri nuk
ekziston më, pra edhe objektet e përkohshme që janë shfrytëzuar deri në kohën e përfundimit
të objektit, de-montohen dhe ato shfrytëzohen për ndërtimin e objekteve tjera.
Kantierët dallohen në mes vete për arsye se rregullimi i tyre i përshtatet kushteve të lokacionit,
teknologjisë së ndërtimit, madhësisë së objektit, etj.
Meqenëse punët përgatitore kërkojnë angazhim të mjeteve financiare, ato ndikojnë në çmimin
përfundimtar të ndërtimit të objektit, prandaj edhe duhet të projektohen dhe të realizohen në
mënyrë optimale.

3.3.1 Objektet e përkohshme
Dimensionimi i objekteve të përkohshme të kantierit kryhet sipas normativave të caktuara, si
dhe në bazë të shënimeve nga përvoja e ndërmarrjes, e cila fitohet prej objekteve të ndërtuara
më parë.
Kur janë në pyetje objektet e përkohshme kryesi duhet të bëjë zgjedhjen më ekonomike, e ato
janë:
•
•
•
•

Shfrytëzimi i objekteve të përkohshme ekzistuese (demontimi i barakës prej një
punishte dhe montimi në punishtën tjetër),
Ngritja e objekteve të reja të përkohëshme,
Blerja dhe montimi i objekteve të prodhuara industriale (kantieret, barakat montazhë,
puntoritë montazhë),
Zgjedhja e kombinuar.

3.3.2 Rruget e përkohshme
•

Nëse tereni është stabil dhe i përshtatshëm për lëvizjen e makinave, atëherë përpunimi
plotësues i rrugëve përveq rrafshimit nuk është i duhur, nëse tereni nuk është i
përshtatshëm për lëvizjen e veturave dhe makinave atëherë është e nevojshme punimi
i rrugëve të perkohëshme.
15

•
•

Lloji dhe vëllimi i përpunimit të duhur të rrugëve të përkohshme varen nga
transporti mbi të cilat do të bëhet (i lehtë, apo i rëndë).
Në lokacionin tonë ku do të ndërtohet objekti, dheu është i kategorisë së III dhe IV,
andaj rrugët e brëndshme të përkohshme do ti shtrojmë me një shtresë zhavori prej
t=10cm, do të ngjeshet dhe duke i lidhur me rrugën e jashtme dhe do ti shfrytëzojmë
për furnizimin e punishtës me material.

3.3.3 Instalimet e përkohshme

•

•
•
•

Për ti kryer punët pa pengesa në punishte, punëkryesi duhet të bëjë instalime të
përkohshme të cilat mundësojne furnizimin me ujë, energji elektrike, largimin e ujrave
fekale, etj.
Rasti më i volitshëm është kur punishtja gjendet në atë lloj lokacioni që mundet lehtë
të kyqet në rrjetin elektrik, në rrjetin e ujësjellësit, të kanalizimit ekzistues.
Mirëpo, në mundësi të tilla hasim shumë rrallë, atëherë kryerësi i punimeve shqyrton
dhe mundohet të zgjedhë mënyra tjera alternative.
Në objektin që është marrë për shqyrtim, këto instalime bëhen nga rrjeti i qytetit si
instalime të përkohëshme.

3.3.4 Mënyra e vendosjes dhe ushqimit për punëtorët

Zgjidhja bëhet në disa mënyra:
•
•

•

Ndërtimi i kthinave të veçanta në punishtë si kuzhina apo restaoranti, ambulance që
ndikojnë në mirëqënien e punëtorëve,
Huazimi i hapësirave të përshtatshme në afërsi të punishtës për deponimin dhe
vendosjen e ushqimit, shfrytëzimi i enteve ekzistuese shëndetësore në afërsi të
punishtes,
Në lokacionin e objektit tonë zgjedhet vetëm hapësira për ushqimin e punëtorëve,
garderoba dhe nyjet sanitare , sepse punëtorët janë të qytetit dhe ushqimi u vjen i
gatshëm.
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3.3.5

Depotë në punishte

Materiali i cili nevojitet për ndërtim duhet të sigurohet dhe të ruhet në vende të caktuara (depo).
Depotë e tilla duhet të vendosen në largësi optimale duke pasur paraysh mos pengimin e
proceseve ndërtimore.
Sipas rëndësisë depot ndahen në:
•
•
•

Depo qendrore
Depo sektori
Depo tjera të punishtës

Sipas llojit dhe natyrës së materialit dallojmë:
•
•
•

Depo të hapura
Depo të mbuluara
Depo të mbyllura

Depot e hapura:

•

Shërbejnë për deponimin e materialit masiv, i cili nuk kërkon mbrojtje të posaqme nga
lagështia dhe të reshurat atmosferike. Në projektin e organizimit duhet të përcaktohen në
mënyrë të thjeshtë sipërfaqet e nevojshme të depove, e në raste të caktuara shtruarja me beton
që mos të vijë deri te përzierja e materialit me dhe.
• Shërbejnë për të ruajtur këto materiale: (agregati, rëra, zhavori, blloqet, tullat për
muratim, kallëpet etj).
Depot e mbuluara:
• Shërbejnë për mbrojtjen dhe ruajtjen e pahive, hekurit, etj.
Depot e mbyllura:
• Këto depo mund të jenë disa llojesh, varësisht për çka dedikohen. Si depo të
mbyllura janë paraparë depot për material të imët, për vegla dhe paisje të ndryshme si
dhe depot për ruajtjen e materialeve hidroskopike.
• Depot për materiale të imëta, vegla dhe paisje te ndryshme duhet të kenë dysheme prej
betoni ose drurit dhe të jenë të paisura me rafte për vendosjen e këtyre veglave dhe
paisjeve.
• Depoja e cila duhet të ndërtohet me mjaft kujdes është depoja për ruajtjen e materialeve
hidroskopike (çimentoja, allçia, gëlqerja, etj), të silat duhet të mbrohen nga lagështia
dhe rrymimi i ajrit. Dyshemeja e saj formohet nga betoni ose nga tullat mbi të cilat
vendosen dërrasat.
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3.4 Llogaritja e kostos së ndërtimit
Llogaritjet e kostos në procesin e ndërtimit ndryshojnë gjatë fazave të ndryshme të projektit
investiv të ndërtimit. Gjatë fazave të projektit kemi këto llogaritje të kostos:
• Faza ideore (konceptuale) – vlera ideore e objektit.
• Faza e projektimit – vlera projektuese e objektit.
• Faza e tenderimit – vlera e ofertuar e objektit.
• Ekzekutimi i punimeve ne teren – analiza operative e ndërtimit.
• Pas përfundimit të projektit – vlerësimi i efikasitetit financiar të projektit.
Kështu, në fazat e mëhershme të projektit të ndërtimit kalkulimet e kostos janë më të pasakta
dhe mund t’i shmangen realitetit deri në 20%. Kur punojmë dokumentacionin teknik tentojmë
t’i afrohemi vlerës së objektit deri në ±5% të kostos reale të objektit.
Në mesin e shumë metodave me të cilat llogariten kostot e ndërtimit për fazën e parallogaritjes
ideore, përdoren metoda të përaferta, si:
1.
2.
3.
4.
5.

Metoda sipas njësive funksionale,
Metoda ABC ose metoda e pozicioneve dominuese nga aspekti financiar,
Metoda me sipërfaqe dhe vëllim të objektit,
Metoda e çmimeve njësi,
Metoda operative.
3.4.1 Metoda sipas njësive funksionale

Kjo metodë shfrytëzohet zakonisht për përcaktimin e vlerës së investimeve publike, pra
shfrytëzon vlerat e përcaktuara të pjesëve funksionale të objektit. Më së shumti shfrytëzohet
nga ana e investitorëve dhe është shumë e përshtatshme për përcaktimin e shpejtë të vlerës së
objektit, gjë që mundëson edhe caktimin e lehtë të buxhetit të nevojshëm për investim.

3.4.2 Metoda ABC ose metoda e pozicioneve dominuese nga aspekti financiar
Kjo metodë bazohet në hulumtimet në ndërtimtari të cilat dëshmuan se në vlerën totale të kostos
ndërtimore, diku rreth 20% e pozicioneve, japin 80% te vlerë së objektit. Kjo rregull 80/20
është përdorur që nga fundi i shekullit XIX nga ekonomisti italian Vilfred Pareto i cili vrejti se
në disa shtete europiane 20% e popullsisë sjellë 80% të produktit shtetëror. Pra, duke u bazuar
në këtë, në përcaktimin e kostos së ndërtimit, do të thotë se gjatë analizës i shqyrtojmë
shpenzimet e pozicioneve kryesore (me të shtrenjtat) dhe prej kësaj analize fitojmë diku rreth
80% të vlerës së objektit, pastaj këtë vlerë e shumëzojmë me 1.25 dhe fitojmë vlerën e përafert
të objektit.
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3.4.3 Metoda me sipërfaqe dhe vëllim të objektit
Kjo është një metodë e cila për lloje të ndryshme të objekteve shfrytëzon vlera të përaferta njësi
të çmimit për metër katror të sipërfaqës së objektit ose vëllimit të objektit.
Shembull: Nëse në Kosovë ndertimi i vrazhd për një object sillet rreth (95-125)€/m2, ose
komplet objekt banimi deri 380€/m2, atëherë kalkulimi është i thjeshtë, pasiqë supozohet se
ekziston projekti ideor i objektit. Kurse në disa shtete europiane si për shembull në Gjermani
dhe Francë, shfrytëzohet bukur shumë metoda sipas vëllimit të objektit ose sipas vëllimit të një
pozicioni dominues, për shembull betonimit.

3.4.4 Metoda e çmimeve njësi
Në këtë metodë llogariten çmimet njësi të pozicioneve të përshkruara në paramasë. Shembull:
Nëse duhen gërmuar 1000m3 dhe me çmim njësi 7€/m3, atëherë vlera e parallogaritur në
paramasë do të jetë 7000€. Parallogaria është përcaktimi i çmimeve njësi për secilin pozicion
të paramasës nga projekti. Struktura e kostos ndërtimore dhe e llojeve të shpenzimeve që
merren parasyshë gjatë analizës së çmimit, është:
Kostoja e materialit (A),
Kosotja e fuqisë punëtore (B),
Kostoja e mekanizimit (C),
Kostoja plotësuese (f, 1+φ).
Për përpilimin e analizës së çmimeve nevojiten të dhënat për materiale, fuqinë punëtore,
mekanizimin, si dhe nje kosto tjeter plotësuese. Mënyra e parë e cila më së shpeshti përdoret
tek ne dhe e cila preferohet te ndërtimi i objekteve me mekanizem me të vogel se 0.3 është:

Çk = A + B * f + C

Kurse, menyra e dytë e cila preferohet kur shkalla e mekanizimit të proceseve të ndërtimit është
më e madhe se 0.3, është:

Çk = (A + B + C) * (1 + φ),

Faktorët “f” dhe “φ” marrin vlerat (3.4 – 6.9), respektivisht (0.10 – 0.35), për shkak të kostove
plotësuese.
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Pra, në përgjithësi metoda e çmimeve njësi është metodë e përshatshme për analizën e kostos
së objekteve të ndërtimit të lartë, por jo edhe për objektet e ndërtimit të ulët. Pra normativet të
cilat i shfrytëzon kjo metodë janë standard të cilat nuk përputhen domosdoshmërisht me
realitetin në teren, dhe për këtë e bënë këtë metodë të papërshtatshme për ndërtimtari të ulët.
Për këtë arsye iu preferohet ekzekutuesve të përcjellin rregullisht vlerat e çmimeve të analizuara
dhe t’i krahasojnë ato me vlerat e realizuara gjatë ndërtimit, dhe në këtë mënyrë krijojnë një
bazë të të dhënave nga eksperienca, e cila me vonë mund të shfrytëzohet gjatë analizave të
ardhshme.

3.5 Planifikimi operativ

Planifikimi është i pranishem në të gjitha nivelet menagjuse prej atyre kulmore-strategjike deri
te nivelet e punishtes-operuese. Planet mund të kenë forma te ndryshme: grafike, numerike,
tabelare, ose edhe virtuale. Planet mund të jenë plane që përcaktojnë kryerjen e punëve gjatë
kohës (plane dinamike), apo plane që përcaktojnë nevoja të caktuara që nuk varen nga koha
(planet statike).
Pjesa kryesore e çdo projekti të organizimit të ndërtimit janë planet për realizimin operativ të
punëve. Projekti i organizimit të ndërtimit me këto plane percakton në mënyrë paraprake se
kush, kur, me çka dhe ku do ti kryej punët.
Planet dinamike u paraprinë një analize me të cilën caktohen parametrat dhe informatat e
nevojshme për ti punuar punët. Detyrat paraprake për përpilimin e planit dinamik janë :
•
•
•
•
•

Përcaktimi i aktiviteteve të punës,
Përcaktimi i kohë-zgjatjes së aktiviteteve,
Përcaktimi i nevojave në resurse,
Përpilimi i planit dinamik kohor të realizimit të punëve,
Përpilimi i planeve dinamike të resurseve.

Ndarja e aktiviteteve të punës dhe caktimi i vëllimit të punës për aktivitetet veq e veq bëhet nga
paramasa dhe parallogaria e projektit, analizat teknologjike dhe kushteve tjera tekniko-inestive.
Llogaritja e kohëzgjatjes së aktiviteteve shprehet me formulën:
t=Q*N/S*h
Q – sasia e aktivitetit nga paramasa
N - norma
S – kapaciteti – numri i punëtorve ose makinave të nevojshme për ta kryer atë aktivitet
h – numri i orëve në ndërrim
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Metodat e përpilimit të planeve dinamike të ndërtimit.

Në planifikimin e operacioneve të ndërtimit shfrytëzohen metoda të ndryshme, ku prej të cilave
më praktike janë:
•
•
•

Metoda rrjetore
Metoda e gantogramit
Metoda e ciklogramit

3.5.1 Plani dinamik i ndërtimit - metoda rrjetore

Kjo metodë e planifikimit është treguar më superiore, në krahasim me metodat klasike. Në
esencë, kjo metodë mundëson përcaktimin e atyre aktiviteteve prej të cilave varet afati i kryerjes
së objektit (projektit). Këto aktivitete quhen aktivitete kritike.
Përparësitë e kësaj metode janë:
-

Paraqitja grafike e proceseve në rrjetë me paraqitje të qartë të zhvillimit të punimeve,
Identifikimi i punëve kritike, që s’kanë rezervë kohore dhe nga të cilat varet afati i
ndërtimit,
Caktimi i afatit optimal të kryerjes së punimeve,
Zgjidhja optimale e radhitjes së punimeve dhe e shpërndarjes së resurseve,
Fleksibiliteti në planifikim, sepse në rast të crregullimit të planit lehtë gjenden shkaqet
e çrregullimit dhe lehtë përcaktohet vendi ku do të intervenohet.

Dobësitë e kësaj metode janë:
-

Nuk është e përshtatshme për të pasqyruar vizuelisht procesin e ndërtimit, gjë që
plotësohet duke e kthyer planin rrjetorë në gantogram,
Kjo metodë nuk është mjaft e përshtatshme për planifikimin e proceseve të përsëritura,
pra për ndërtimin serik.

Metoda rrjetore kalon nëpër disa faza: analiza e struktures analiza e kohës, etj.
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Analiza e strukturës
Në fazën e parë caktohet ecuria e punimeve, përpilohet regjistri i të gjitha aktiviteteve në
radhitje teknologjike dhe është e nevojshme që të analizohen këto raporte:
-

Aktiviteti fillestarë dhe përfundimtare,
Aktivitetet e ardhshme (AA)- kryjen pas aktivitetit,
Aktivitetet paralele (AP)- realizohen paralelisht me aktivitetin tjetër,
Aktivitetet paraprake (AP) – I paraprijnë një ose më shumë aktiviteteve.

Në rrjetë aktivitetet shënohen në formë të rrathëve ose kutijave dhe lidhen mes veti me shigjeta.
Lidhjet mes aktiviteteve mundë të jenë:
-

Lidhje të varshmërisë së kapaciteteve dhe
Lidhje të varshmërisë kohore

Konsruktimi i planit rrjetor mund të kryhet në disa mënyra:
-

Me shigjeta
Me rrathë
Me katrorë

Dy rastet e paraqitjes skematike të aktiviteteve në metodën rrjetore

No

Aktiviteti

ti

KH

KV

Tabela 2 - Shënimi i aktivitetit
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Analiza e kohës
Analiza e kohës te metoda rrjetore është specifike, gjë që e diferencon këtë metodë nga të
tjerat. Për analizën e kohës do t’i paraqes vetëm formulat me të cilat llogariten këto kohë
karakteristike.
FHi = KHV(AP)
KHi = FHi+ti
KVi = FVH(AA)
FVi = KVi-ti
RPi = FVi+FHi=KVi-KHi
RLi = FHH(AA)-Khi
KHi = max(KH(AP)+TI)
KVi = min(KV(AA)-t(AA)
FH – fillim i hershëm i aktivitetit
FV – fillim i vonshëm i aktivitetit
KH – kryerja e herëshme e aktivitetit
KV – kryerja e vonshme e aktivitetit
RP – rezerva e plotë
RL – rezerva e lirë

3.5.2 Metoda e Gantogramit – plani dinamik i ndërtimit

Metoda e Gantogramit është metodë grafike. Kjo është mënyra më e thjeshtë e planifikimit
kohorë, e cila shumë lehtë punohet dhe interpretohet.
Përparësi e kësaj metode është se:
-

Është thjeshtë për t’u konstruktuar dhe shumë e përshtatshme në aspektin vizuel.
Leximi i tij është i lehtë dhe një grafikon tregon tërë rrjedhën e punëve.
Është aplikative në përpilimin e planeve ideore si dhe gjatë kontrollit të punëve nga
aspekti i përcjëlljes së afateve.

Dobësitë e kësaj metode janë: është vështirë për të paraqitur numër të madh të aktiviteteve, gjë
që e kufizon përdorimin e tijë në projekte të komplikuara. Është i pa përshtatshëm për paraqitje
të aktiviteteve në seri ose cikël.
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Tabela 3 – Metoda e Gantogramit
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3.5.3 Metoda e Histogramit – plani dinamik i fuqisë punëtore
Planet dinamike të fuqisë punëtore i quajmë HISTOGRAME. Histogrami paraqet një diagram
dydimensional, i cili në apshisë ka dimensionin e kohës, ndërsa në ordinate numrin e
punëtorëve. Planifikimi i punëtorëve duhet të bëhët sipas llojit dhe kualifikimit të tyre. Sipas
llojit kemi: betonues, muratorë, latues, armues, mekanikë, etj. Grupet e kualifikimit ndahën në:
kategoria I dhe II (të pakualifikuar), kategoria III (punëtorë ndihmës), kategoria IV (gjysmë të
kualifikuar), kategoria V dhe VI (të kualifikuar), kategoria VII dhe VIII (me kualifikim të lartë),
dhe kategoria IX (të specializuar).
Plani dinamik i fuqisë punëtore mund të nxirret lehtë nga plani rrjetor.

Tabela 4 – Metoda e Histogramit
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3.6 Përvetësimi i mekanizmit dhe fuqisë punëtore.

3.6.1 Mekanizimi i ndërtimit
•
•

Makinat ndërtimore janë mjete të mekanizuara që përdoren për realizimin e ndërtimit.
Meqenëse ndërtimtaria është veprimtari specifike ku puna 26are26t ka pjesëmarrje të
konsiderueshme, përsosja e proceseve teknologjike të ndërtimit është bërë në drejtim të
zëvendësimit të operacioneve të punës me makina ndërtimore apo me paisje automatike.
Rendësia e makinave ndërtimore qëndron:
•
•
•
•
•

Në zëvndësimin e punës fizike të njeriut
Në mundësimin e arritjes së efekteve të mëdha të paarritshme më 26are
Në rritjen e produktivitetit
Në kryerjen e punëve të reja, të rrezikshme të komplikuara dhe
Në zvogëlimin e kostos së përgjithshme të ndërtimit.

3.6.2 Efekti i makinerive
Makina ndërtimore kryen punë të caktuara dhe në këtë rast, vlerësimi i aktivitetit të makinës
shprehet përmes efektit të punës. Efekti i makines tregon vlerën e vëllimit të punës, që mund ta
kryejë makina për një njësi kohore dhe shprehet:
Et = Q / T
ku:
Et – efekti I makinës
Q – sasia e kryer e punës
T – koha e angazhimit të makinës.
Ky është efekti teorik cili paraqet aftësinë punuese në kushte ideale. Mirëpo, meqenëse makinat
ndërtimore janë të ndikuara prej ndikimeve të ndryshme gjatë veprimit të tyre, efekti I makinës
zvogëlohet. Kështu tani flasim për një efekt praktik të makinës me të cilin dimensionojmë
mekanizimin e nevojshëm:
Ep = Et * K1 * K2……* Kn
ku :
Ep – efekti praktik i makines,
Et – efekti i makinës,
K1, K2…Kn – koeficientët reduktues.
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Ndarja e mekanizimit ndërtimor
Sipas llojit të punëve apo funksionit themelor të makines kemi:
•
•
•
•
•
•

Makina për punët e dheut
Makina për ngritje vertikale
Makina për ngjeshje
Makina për punët e betonit
Makina për transport të materialeve dhe
Makina për punët speciale.

Zgjedhja e gjërë e mekanizimit:
a. Mekanizimi për punët tokësore
OPERACIONET E PUNËS
Nr

Emri I makines

1

Eskavatori

2

Ngarkuesi

3

Kamioni

4

Ruli

Gërmimi
X

Ngarkimi

Transporti

Shkarkimi

X

X

Ngjeshja

X
X

X

b. Mekanizimi për përgatitjen, transportin dhe vuarjen në vepër të betonit
OPERACIONET E PUNËS
Nr

Emri I makines

1

Fabrika e betonit

2

Automikseri

3

Autopompa

4

Vibratori

5

Vinç-Konzollë

Përgatitja

Transporti

Trans. Vertik.
Dhe horizontal

Vuarja në
vepër

Ngjeshja e
betonit

X
X
X

X
X

X

X
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Eskavatori - (Liebhherr – 902)

•
•
•
•
•
•

Vëllimi I lugës………………………………… q = 0.60 m3
Koeficienti I mbushjes së lugës…………….... km = 0.90
Koeficienti I shkriftësisë…………………….. ksh = 0.75
Koeficienti I shfrytëzimit të tokës……………. Kt = 0.83
Koeficienti I rrotullimit………………………..krr = 1.00
Këndi I rrotullimit……………………………...𝛼 = 90˚

Ep = ( 3600 * q / Tc ) * kt * ksh * krr *km

Ngarkuesi - (Ult 150)
•
•
•
•
•
•
•

Fuqia e motorit……………………………Fm = 110 kë
Vëllimi i lugës……………………................q = 2.40 m3
Pasha e ngarkuesit…………………………..Q = 125 kn
Koeficienti i shfrytëzimit të kohës...............Kt = 0.83
Koeficienti i shkriftësisë………………….Ksh = 0.75
Koeficienti i mbushjes…………………….Km = 1.0
Kohëzgjatja e cikluesit……………………..Tc = 1.25

Ep = ( 60 / Tc ) *q* Kt * Ksh * Km

Kamioni - (Mercedes 2635)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuqia e motorit……………………….. .Fm = 350 KF
Vëllimi i koshit…………………………...q = 10.0 𝑚3
Koha e zbrazjes…………………………..tz = 1.2 min
Koha e manipulimit……………………...to = 0.5 min
Shpejtësia e lëvizjes i ngarkuar………Vt,m = 38 km/h
Shpejtësia e lëvizjes i zbrazët………….Vt,z = 50 km/h
Transporti …………………………………L = 2.5km
Koeficienti i mbushjes…………………..Km = 1.0
Koeficienti i shkriftësisë………………….Kt = 0.83

Ep = ( 60 / Tc )*Kt*km dhe Tc = tng + tt,m + tt,z + to
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Ruli – (Svv 8)
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuqia e motorit ……………………………………Fm=40kë
Pesha gjatë punës ………………………………..Q=90kn
Gjerësia e ngjeshjes……………………………....b=140cm
Gjerësia e përputhjeës së shiritave punues…….∆𝑏 =20cm
Trashësia e shtresës së ngjeshur………………....h=40cm
Shpejtësia punuese……………………………….V=5.0km/h
Koeficienti i shkriftësisë së tokës………………..Kt=0.83
Numëri i kalimeve në të njëjtin shirit………........n=28 herë

Ep=

(𝑏−∆𝑏)∗𝑉∗1∗1000∗ℎ
𝑛

∗ 𝐾𝑡

Fabrika e betonit
•
•
•
•
•
•
•

Efekti teorik………………………………….Et=66𝑚3 / h
Kapaciteti I koshit……………………………q=2000l
Fuqia e motorit……………………………….Fm=55kë
Koha për mbushjen e koshit……………….....tm=15sek
Koha për përzierje…………………………....tp=90sek
Koeficienti I shkriftësisë së agregatit………..Ksh=0.8
Koeficienti I shfrytëzimit…………………….Kt=1.0

Ep=

3600∗𝑞
𝑇𝑐

∗ 𝐾𝑠ℎ ∗ 𝐾𝑡

Përvibratori – (Eaker)
•
•
•
•
•
•
•

Koha e një cikluesi ……………………........Tc
Koha e ngjeshjes……………………….........tn=25sec
Koha e çvendosjes……………………...........tq=15sec
Rrezja e gjilpëres së përvibratorit …..............R=57mm
Radiusi i veprimit të përvibratorit …..............r=0.3
Trashësia e shtresës …………….................. d=0.2m
Koeficienti I shfrytëzimit të kohës .............. Kt=0.75
𝟑𝟔𝟎𝟎

Ep=2R2d

𝑻𝒄

Kt
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Autopompa - (Bpl 600 hd)

•
•
•
•
•
•

Efekti teorik ……………………………..........Et=60m³/h
Fuqia e motorit…………………………..........Fm=(95-190)kë
Diametri I gypit …………………………….....D=(100-125)mm
Largësia maksimale e transportit horizontal….Lh=400m
Largësia maksimale e transportit vertical……..Lv=90m
Koeficienti I shfrytëzimit të kohës……............Kt=0.8

Ep=Kt*Et

AUTOMIKSERI - Tipi AM6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vëllimi I koshit ……………………………………q=6000l = 9m3
Largësia gjerë në bazë……………………….……..L=6km
Shpejtësia e lëvizjes I mbushur………………..…..Vt=30km/h
Shpejtësia e lëvizjes I zbrazët………………….…..Vt=50km/h
Koha e zbrazjes…………………………..………..tz=12min
Koha e manipulimit……………………….……….to=2.0min
Koeficienti I mbushjes……………………..……...Kt=0.8
Koeficienti I shfrytezimit të kohës…………….…..Kt=0.8
Koha për ngarje (I mbushur)……………………..…tv
Koha për ngarje (I zbrazët)………………..………..tv
Ep=

60∗𝑞
𝑇𝑐

* Kt *Km

30

VINÇ – KULLA
Duke u bazuar në karakteristikat e vinqave të shqytuar dhe nevojat e punishtes, përvetësojmë
vinçin,,LIBCHER”
•
•
•
•
•
•
•
•

Vinqi ëshë me fuqi të motorit ………………………Fm=20.3kë
Largësia aksimale e ngritjes ……………………...…Lv=31.2m
Vinqi ka tri shpejtësi
Gjatësia e lëvizjes horizontale………………………Lh=30m
Lartesia e ngritjes…………………………………….L=25m
Aftesia mbajtëse e shportës………………………….q=1.0m3
Shpejtësia e lëvizjes…………………………………V=22.7m/min
Koha e nevojshme për manipulim………………..…tm

Momenti I
elementeve
480-900
0.5-0.9
0.4-0.7

tm (sec)
Kp
ko

Shkalla e shpejtësisë

Lloji I punës
Transporti I
elementeve
600-720
0.6-0.8
0.5-0.8

Pesha (kp)

Transporti I betonit
120-150
0.8-1.0
0.7-0.9

Shpejtësia(m/min)

I

3000

3.00

II

3000

22.70

III

1500

64.30

Shpetësia e rrotullimit

1.30m/min

Shpejtësia maksimale

30.0m/min

Shpejtësia e lëvizjës në
binarë

25.8m/min
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3.7 Proceset e punës – teknologjia e ndërtimit

Me teknoligjinë e ndërtimit përcaktohet mënyra e ekzekutimit të ndërtimit gjatë së cilës
materialet ndërtimore përpunohen në prodhim të gatshëm. Kuptimi i studimit të teknologjisë
është të zbulohen forma sa me të përshtatshme të ndërtimit ashtu që punët të realizohen në
afatin e planifikuar optimal dhe me kosto te volitshme.
Analiza e teknologjisë ka për qëllim:

-

Optimalizmin e përdorimit të mjeteve të punës,
Analizën, vlersimin dhe zgjedhjen e varianteve teknologjike më racionale,
Shfrytëzimin e afateve,
Rritjen e produktivitetit,
Zvoglimin e kostos,
Përmirsimin e kushteve të punës dhe të rrethinës,
Rritjen e cilësisë sipas standardeve,
Nxitjen e inovacioneve ,
Harmonizimin e veprimeve,
Preventivë për të mbrojtur mjedisin dhe për të siguruar qëndrueshmërinë.

3.7.1 Llojet e teknologjive të ndërtimit

Teknologjitë e ndërtimit janë të llojllojshme dhe ndahen në disa grupe të përgjithshme.
Sipas shkalles së industrializimit mund të jenë:
-

Teknologjia tradicinale (ndërtimi manual pa pjesmarrje të mekanzmit),
Teknologjia e mekanizuar (zëvendësimi i punës manual me punë mekanike ndërtimore),
Teknologjia industriale dhe të automatizuara (prodhimi i elementeve të parafabrikuara
dhe ndërtimi i objekteve montuese),
Teknologjia e robotizuar.

Sipas pjesmarrjes së punëve montuese, kemi edhe teknologji jo montuese (ku nuk kemi
elemente te parafabrikuara).
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3.7.2 Punët e gërmimit
Gjatë punimeve të dheut janë përdorur makineritë dhe me këtë rast është zvogluar apo nuk
përdorët fare fuqia punëtore si dhe është shkurtuar dukshem koha e kryerjes së punës. Vetëm
ne rastet ku duhet të bëhet germimi preciz siq është rasti i gërmimit afër kabllove të ndryshme
nëntoksore duhet të shfrytëzohet fuqia punëtore.
Në rastin tonë për punimet e dheut nevojiten keta mekanizma siq janë: dozeri, eskavatori,
ngarkusi, kamioni dhe ruli.
- Dozeri është makinë e cila përdoret kryesisht për gërmime sipërfaqësore të tokës së kategorisë
I-IV por njëherit mund të perdoret për shpërndarjen e materialit dhe pastrimin e terenit.
- Eskavatori gjithashtu është makinë për germimin e dheut të kategorisë I-IV me ngarkim ose
zhvendosje të shkutër. Eskavatori bën gërmimin në thelësi, në lartësi, në siperfaqen e dheut dhe
nën ujë. Eskavatori në rastin tonë na shërben për germimin e themeleve.
- Ngarkuesi është makinë e rëndë e cila përdoret kryesisht për ngarkimin e materialeve te
shkrifta e rrallë herë mund të na nevojitet për germime të lehta të tokës I-II. Ngarkuesi është
makinë shumë e lëvizshme dhe e shpejt. Në punishtë na nevojitet për ngarkimin e dheut në
kamion.
- Kamioni është makinë që përdoret për transporte të ndryshme të materialeve. Në rastin tonë
shërben për transportin e dheut prej punishtës deri në deponinë e caktuar.
-Ruli është makinë për ngjeshjen e dheut dhe shtresave të rrugëve. Rulët ndahen në rul të
lemuar, iriq dhe pneumorulet. Ruli i cili na nevojitet neve ësht ruli i lëmuar në hapsira të vogla
përdoret edhe ruli i vogël i cili mund te përdoren nga një punëtor i vetëm.
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Në skemen e mëposhtme e shohim procesin dhe mënyrën e gërmimit të dheut.

Figura 2 – Procesi i gërmimit
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Metoda e kartes së procesit - Punët e gërmimit
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3.7.3 Procesi i kallëpimit

Figura 3 – Procesi i kallëpimit
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Metoda e kartës së procesit - Kallëpimi

37

3.7.4 Punët e betonimit

Punët e betonimit te ndërtimi i konstruksionit beton arme kemi të bëjmë me tri procese
teknologjike njësi dhe një proces ndihmës transporti. Këto tri procese themelore janë:
-

Montimi dhe demontimi i kallëpeve,
Punimi dhe montimi i armatrës,
Procesi i betonimit.

Për të ardhur deri te betonimi zakonisht makinat të cilat na nevojiten janë:
Vinci, betonjerka, automikseri dhe autopompa.
Vinci shërben për montimin e kallëpeve dhe aramaturës.
Betonjerka shërben për prodhimin e betonit, automikseri për trasportin e betonit nga betonjerka
deri në punishte, kurse autopompa shërben në venien e betonit nga automikseri në vepër.
Në skemen e mëposhtme e shohim procesin dhe mënyrën e betonimit.

Figura 4 – Procesi i betonimit
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Metoda e kartes së procesit – Betonimi
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3.7.5 Elementet e parapërgatitura

Elmenetet e parapregatitura të mbajtësit kryesor nga materiali i celikut prodhohen në fabrikë.
Aktivitetet që ndërmrren për elementet e parapregatitura të celikut të majtësve kryesorë janë:
-

Prodhimi i elementit në fabrikë,
Deponimi në fabrikë,
Ngarkimi në automjet transportues,
Transporti në kantier,
Deponimi në kantier,
Pozicionimi i elementit në pozicion të projektuar,
Ldhja e elementit në pozitën përfundimtare.

Prodhimi i elementeve të parafabrikuara kërkon studim dhe teknologji të veqant.
Ngarkimi i elementit të paraabrikuar me automjet transportues dhe transporti i elementit
janë aktivitete të cilat kryhen me vinq.
Vinqi duhet të jetë i dimensionuar për të bartur peshën e duhur të elementit të parafabrikuar.
Transportit të elementeve të parafabrkuara duhet ti jepet rëndesi e posaqme për disa arsye.
Së pari transporti duhet të jetë ekonomik, duhet ti përshtatet dinamikës së ndërtimit,
gjegjësisht nuk guxon ta ndaloj kontinuitetin në proceset e montimit. Gjatë transportit të
elementeve të parapregaditura me dimensione të mëdha duhet të sigurohet përcjellja e
automjeteve dhe sigurimi i komunikacionit.
Mjetet transportuese duhet të jenë të tilla që nuk duhet të demtojnë elementin gjatë lëvizjes
së tyre.
Për rastin tonë transporti i elementit të mbajtësit kapriatë deri në kantier është bërë me
kamion të posaqem nën përcjellje. Për arsye të gjatësisë së madhe të mbajtësit kryesorë
është bërë ndarja në katër pjesë, ne punishte është bërë vazhdimi i tyre me anë të dy
autovinqave dhe është bërë montimi në vendin e duhur.
Pra, procesi i konstruksionit të çelikut është planifikuar të realizohet në disa faza:
Faza e parë: porosia e profileve të çelikut, planifikimi dhe optimizimi i tyre për të qenë sa më
racional dhe shfrytëzimi të jetë maksimal.
Faza e dytë: Prerja dhe saldimi i pjesëve për mbajtësit krysor kapriatë, mbajtësit kapriatë do
punohen në vend ndërtim. Pasi mbajtësit kryesor nuk do ketë peshë të madhe dhe mund të
montohen me vinçat të cilët janë përdor edhe gjatë procesit të betonimit, punimi i mbajtësve
kapriatë në vend ndërtim do kursente shpenzimet e transportit nga fabrika deri në punishte.
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Faza e tretë: Pas përfundimit të punimit të mbajtësve kapriatë do punohen shtyllat periferike
dhe të njëjtat do montohen në vend në ankerat e vendosur gjatë procesit të betonimit të
themeleve.
Faza e katërt : Puna me shtangimet horizontale dhe vertikale për komplet muret periferike duke
respektuar projektin në plotni.
Faza e pestë: Me ndihmën e vinçave do vendosën në pozicionet e caktuara të mbajtësve kapriatë
të cilët do përforcohen me bulona dhe saldim.
Faza e gjashtë: Montimi i shtangimeve në sipërfaqen e kulmit si dhe vëndsoja e brinakeve në
sipërfaqe të kulmit.
Kështu në këtë formë pra mundohemi t’i organizojmë punët në mënyrë që të fitojmë në kohë,
e rrjedhimisht fitojmë edhe në aspketin financiar.

Montimi i elementeve të parapregatitura
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3.7.6 Procesi i muratimit

Figura 5 – Procesi i muratimit
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Metoda e kartes së procesit – Muratimi
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4.

METODOLOGJIA

Detyra e temës është nga aspekti i organizimit dhe menaxhimit të ndërtimit dhe ka të bëjë me
rregullimin dhe organizimin e punëve prej ndërtimit të vrazhd të objektit deri në finalizimin e
saj. Metodologjinë e punimit të kësaj teme të diplomës jam bazuar në studimin e literaturës,
përvojën e fituar në fushën e ndërtimit si dhe përcjelljen të ndërtimit të objekteve të ngjashme.
Duke pas parsysh që objekti që kam marr për temë diplome është ndërtuar me sistem të
kombinuar pra beton dhe konstruksion çeliku gjithashtu që objekti është i ndarë në dy pjesë
sallë sportive me administratë atëherë unë kam planifikuar ndërtim të kombinuar në etapa me
qëllim që të fitohet në kohë me çka edhe kemi ulur koston e ndërtimit.
Planifikimi i proceseve të punës në formë zingjirore duke filluar me punët e gërmimit dhe më
pastaj me proceset tjera që i kam ndërlidhur me objektin e sallës sportive dhe zhveshtoreve pa
dyshim që është zgjidhja më e mirë për realizimin e objektit.
Pasiqë tema është trajtuar nga aspekti i menaxhimi dhe organizimit të realizimit të punëve,
atëherë gjatë punës rreth organizimit të punishtes së pari kam analizuar vëllimin e punëve që
do të kryhen pastaj në situacion është shikuar vendi si dhe pozita më e përshtatshme për
rregullimin dhe organizimin e punishtës.
Në kuadrin e këtyre çështjeve hyjnë të gjitha punët, materialet, aktivitetet në funksion të
përgatitjes dhe realizimit të punimeve përcjellëse për krijimin e punishtës standarde komform
rregullave dhe standardeve për punishtet dhe lokacionet e punimeve në ndërtimtari. Elaborati
për fazen konstruktive është hartuar në bazë të projektit për arkitekturë. Objekti është i destinar
për sport dhe rekreacione me program saktësisht të definuar.
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5 PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Ne bazë të analizës së rezultateve të cilat do ti shohim edhe në mënyrë tabelare kam bërë
kombinimin e proceseve të punës duke rënditur në mënyrë të drejt të proceseve të punës me
çka janë evitura krijimi i fytit të ngusht siç njihet në zhargonin e ndërtimit, pra që një proces
mos të pres që të kryhet një proces apo aktivitet tjetër ose shumë aktivitete (procese) si p.sh.
nuk është pritur që të vije në punishte sendwich paneli pasi i njëjti është porositur me kohë me
dimenzione konkrete me çka nuk ka pasur vonesa në montim, ose punët e muratimit janë
realizuar paralelisht me punët e panelit.
Ndërlidhja e proceseve sa më e drejtë do thot kursim në kohë, kursim në mjete finaciare dhe në
këtë mënyrë sa më shpejt objekti të dorëzohet në shfrytëzim për destinimin e caktuar.
Më poshtë do t’i shohim në mënyrë tabelare rezultatet e punëve ose aktiviteteve ndërtimore në
funksion ose në varëshmeri të numrit të punëtorëve, në mënyrë tabelare.
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5.1

Prezentimi i rezultateve në mënyrë tabelare

Aktivitetet e punëve ndërtimore
Pjesa e I-rë

Aktivitetet të shprehura në ditë në varshmëri të numrit të punëtorëve
Nr

AKTIVITETET

Si

Ti

1

Gërmimi i shtresës së humusit D=40cm dhe nivelizimi i terrenit

2

2

2

Matjet gjeodezike dhe pozicionimi i objektit në teren

2

5

3

Përgaditja epunishtës

6

8

4

Gërmimi i plintave të shtyllave kryesore

2

2

5

Gërmimi i plintave të shtyllave sekondare dhe të shkurta

1

2

6

Transporti i dheut deri në vend deponi

4

8

7

Shtrimi i zhavorit për themele të plintave të shtyllave (kryesore ,shekondare.shkurta)

1

6

8

Germimi i themeleve shiritore

1

2

9

Transporti i dheut pëe themele shiritore deri ne vend deponi

1

4

10

Shtrimi i zhavorit në tabanin e themeleve shiritore

1

6

11

Punimi i armatures për themelet e vequara sipas pozicioneve në projekt

6

21

12

Kallupimi i themeleve të vequara

3

11

13

Kallupimi i themeleve në piktakimet me themelet e vequara

1

4

14

Punimi i ankerave të shtyllave nëpër themelat e vequara

9

23

15

Punimi i armatures për themelet shiritore

12

30

16

Betonimi i themeleve të vequara si dhe shiritore

1

2

17

Demontimi i kallupit të themeleve të vequara si dhe shiritore

2

8

18

Vendosja e zhavorit në trashësi 20cm në siperfaqen e pllakës 0.00

3

18

19

Ngjeshja e zhavorit e siperfaqes se pllakës 0.00

1

1

20

Kallupimi i pllakës për rreth për formimin e pllakës 0.00

1

8

21

Armimi i pllakës 0.00 me rrjeta

2

20
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Pjesa e II-të:

Aktivitetet të shprehura në ditë në varshmëri të numrit të punëtorëve
Nr

AKTIVITETET

Si

Ti

1

Betonimi i pllakës me trashësi 20cm

1

1

2

Punët e armimit të shtyllave Pos1,Pos2,Pos3,Pos4,Pos5

8

22

3

Demontimi i pllakës 0.00

1

5

4

Kallupimi i shtyllave Pos1,Pos2,Pos3,Pos4

2

16

5

Kallupimi i shtyllave Pos5

2

16

6

Betonimi i shtyllave deri në nivelin +320

1

1

7

Kallupimi i murit nga betoni

2

13

8

Armimi i murit nga betoni

1

7

9

Betonimi i murit nga betoni

1

1

10

Kallupimi i trajeve te shtyllat Pos5

2

5

11

Kallupimi i pllakës së nivelit +320 me shkallë kryesore dhe rampës për hendikep

6

25

12

Demontimi i kallupimit të shtyllave

2

11

13

Demontimi i kallupimit të murit të betonit

2

6

14

Armimi i trajeve të lidhur me shtyllen Pos5

3

16

15

Betonimi i pllakës si dhe trajeve të pos +320

1

1

16

Armimi i shtyllave kryesore Pos 303 në nivelin +850

3

9

17

Armimi i shtyllave anësore Pos5 niveli +750

2

8

18

Kallupimi i shtyllave anësore Pos5

1

10

19

Betonimi i shtyllave anësore Pos5

1

1
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Pjesa e III-të:

Aktivitetet të shprehura në ditë në varshmëri të numrit të punëtorëve
Nr

AKTIVITETET

Si

Ti

1

Kallupimi i shtyllave pos 303

1

12

2

Betonimi i shtyllave kryesore pos 303

1

1

3

Demontimi i kallupit të pllakës së nivelit +320

5

12

4

Demontimi i kallupin të trajeve të shtyllave Pos5

1

4

5

Demontimi i kkallupit të shtyllave anësore Pos5

1

7

6

Muratimi i mureve në nivelin 0.00 pjesën e zhveshtoreve si dhe muret anësore të palestrës

10 26

7

Kallupimi i rigelave të pjerrëta të tribunave

2

18

8

Armimi i rigelave të pjerrëta të tribunave

3

12

9

Armimi i shkelseve të tribunave

2

7

10

Betonimi i rigelave të pjerrëta

1

1

11

Armimi i shtyllave anësore niveli I tretë

1

8

12

Kallupimi i shtyllave anësore niveli I tretë

2

8

13

Betonimi i shtyllave anësore niveli I tretë

1

1

14

Kallupimi i shkelsëve te tribunave

8

21

15

Betonimi i shkelsëve të tribunave

1

1

16

Demontimi i kallupit të shtyllave anësore niveli I tretë

1

4

17

Muratimi i mureve anësore niveli +320

3

16

18

Armimi i shtyllave kryesore niveli 1200

2

11

19

Kallupimi i shtyllave niveli 1200

1

13

20

Betonimi i shtyllave niveli 1200

1

1
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Pjesa e IV-të:

Aktivitetet të shprehura në ditë në varshmëri të numrit të punëtorëve
Nr

AKTIVITETET

Si Ti

1

Kallupimi i shtyllave pos 303

1

3

2

Betonimi i shtyllave kryesore pos 303

2

15

3

Demontimi i kallupit të pllakës së nivelit +320

4

12

4

Demontimi i kallupin të trajeve të shtyllave Pos5

1

1

5

Demontimi i kkallupit të shtyllave anësore Pos5

2

8

6

Muratimi i mureve në nivelin 0.00 pjesën e zhveshtoreve si dhe muret anësore të
palestrës

3

13

7

Kallupimi i rigelave të pjerrëta të tribunave

2

10

8

Armimi i rigelave të pjerrëta të tribunave

2

15

9

Armimi i shkelseve të tribunave

1

6

10

Betonimi i rigelave të pjerrëta

1

1

11

Armimi i shtyllave anësore niveli I tretë

4

20

12

Kallupimi i shtyllave anësore niveli I tretë

3

2

13

Betonimi i shtyllave anësore niveli I tretë

4

2

14

Kallupimi i shkelsëve te tribunave

2

2

15

Betonimi i shkelsëve të tribunave

8

18

16

Demontimi i kallupit të shtyllave anësore niveli I tretë

3

12

17

Muratimi i mureve anësore niveli +320

1

7

18

Armimi i shtyllave kryesore niveli 1200

2

5

19

Kallupimi i shtyllave niveli 1200

1

5

20

Betonimi i shtyllave niveli 1200

1

20

Organizimi i realizimit të punëve në mënyrë të duhur jep rezultate të kënaqshme. Pra me këtë
kursejmë në kohë e kjo do të thot që edhe kostoja e ndërtimit është ulur e kjo rezulton që
faktori kohë ka ndikim të madh.
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6

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

6.1 Konkluzione

Ndërtimtaria është veprimtari specifike dhe si e tillë duhet të analizohet në çdo pikpëpamje për
parandalimin e shumë problemeve që mund të paraqiten gjatë realizimit të punëve.Në mjedisin
urban, hapësira ka një çmim, prandaj inxhinierët dhe arkitektët kërkojnë mënyra që t’i bëjnë
ndërtimet sa më kompakte me një kosto-efektive dhe sa më shumë miqësore me mjedisin.
Është themelore dhe jetike që fillimit të projektit të një ndërtimi së pari duhet të bëhet
menaxhimi dhe organizimi i punishtes ku do të realizohet ai ndërtim. Në bazë të informatave
për objektin, rrethinën e tij dhe kushteve të tjera në punë fillon menaxhimi i ndërtimit. Secili
objekt paraqet një projekt në vete, të cilin duhet organizuar dhe mbikëqyrur. Shfrytëzimi i
fuqisë punëtore në mënyrë sa më racionale është i domososhëm kur dihet kostoja, prandaj
shfrytëzimi racional është shumë i rëndësishëm. Kursimi i materialeve duke ju referuar projketit
e në këtë rast duhet që projekti të kontrollohet detalisht para se të fillohet (të kontrollohen sasitë
para se të bëhët porosia e materialit). Të gjitha këto duhet të harmonizohen ndërmjet veti gjatë
punës dhe të tentohet që përdorimi i resurseve të punës të optimalizohet ashtu që kostoja e
ndërtimit të jetë sa më e vogël. Realizimi i projektit fillon me punët përgatitore, të cilat
mundësojnë realizimin e shpejtë dhe racional të punëve. Punët përgatitore kanë karakter të
përkohëshëm, sepse pas kryerjes së ndërtimit punishtja më nuk egziston, pra, edhe objektet
përbërëse të tij demontohen dhe shfrytëzohen për ndonjë objekt tjetër.
Pra në përgjithësi ne si profesionist të kësaj fushe duhët të tregohemi sa më racional dhe
profesional ne raport me të gjithë pjesëmarrësit në realizimin e një godine të caktuar, në mënyrë
që të janë të kënaqur të gjithë duke përfshirë investiorët, punëtorët që kanë marrë pjesë në
ekzekutimin e punimeve dhe shfrytëzuesit e asaj godine.
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6.2 Rekomandime

Duke u nisur nga literatura përkatëse po ashtu edhe nga përvoja përsonale lidhur me
menaxhimin dhe organizimin e ndërtimit rekomadoj si më poshtë:
Planifikimi sa më i mirë i porceseve të punës është i domosdoshem pasi në këtë formë kursehet
shumë në planin dinamik, e kjo d.m.th. që kursehet në aspektin financiar, pasi që koha është
para.
Në përgjithësi në organizimin e ndërtimit ka mundësi që punët e betonit dhe çelikut të punohen
paralelisht pa penguar njëra tjetëren. Në rastin tone në ndërtimin e kësaj palestre sportive me
fillimin e objektit është bërë porosia e çelikut të nevojshëm për mbajtësit kapriat dhe komplet
konstruksionin metalik. Kështu që derisa kemi përfunduar punët e betonimit dhe punë tjera
përgatitore, atëherë paralelisht është përfunduar edhe konstruksioni i çelikut (kapriatës
hapsinore – lineare) si dhe montimi i paneleve në kulëm.
Dhe për fund, mendoj që planifikimi i drejtë dhe kombinimi i proceseve të punës do shëndrrohet
në fitime dhe kursim në kohë.
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